ABSTRACT: Of about 100 Lactuca species, there are only 22 represented in world gene bank collections. The description of morphological and other important features of wild lettuce accessions and a correct taxonomic ranging increase their potential successful utilization. A broad study of 22 wild Lactuca species, their morphology, anatomy, karyology, DNA content and isozyme variation, and a search of large number of literature sources (description keys, floras, monographs) provided a base for an elaboration of a descriptor set. This set consists of 88 descriptors and 24 of them are elucidated by figures. It provides a tool for Lactuca species characterization and determination and for a discrimination of an infraspecific variation. Obtained data can be used for description of wild Lactuca genetic resources and also for research purposes.
Modern breeding methods of cultivated lettuce are based on utilization of wild related species and progenitors. These species represent a valuable part of germplasm collections. Knowledge of their taxonomic range, crossing ability and other features are important from a botanical viewpoint, but also accelerate and increase their potential succesful utilization .
Only one quarter of about 100 Lactuca species is kept in world gene bank collections (LEBEDA, ASTLEY 1999; LEBEDA et al. 2001a) . Moreover duplicates between national collections exist (HINTUM, BOUKEMA 1999) . The taxonomy of the whole genus Lactuca is not clearly elaborated yet , and botanical names of wild Lactuca accessions used are sometimes incorrect or misleading .
A detailed study of morphological, anatomical, karyological and biochemical features of more than 20 wild Lactuca species kept by the Gene Bank in Olomouc (Research Institute of Crop Production Prague-Ruzyně) has been realized at the Department of Botany of Palacký University in Olomouc. These activities are closely connected with the preservation and documentation of Lactuca genetic resources in the Gene Bank at Olomouc within the framework of "National Programme of Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources" funded by Ministry of Agriculture of the Czech Republic.
Purposes of these activities include also a creation of a set of morphological descriptors for wild Lactuca species. These descriptors will eneable a correct taxonomic ranging and a precise characterization of genetic resources accessions and a definition of an infraspecific variation.
BIODIVERSITY AND VARIABILITY OF THE GENUS LACTUCA L. AND RELATED GENERA

THE POSITION OF THE GENUS LACTUCA L. IN PLANT SYSTEM AND ITS BASIC MORPHOLOGICAL DESCRIPTION
The genus Lactuca L. is considered to be a part of a very large family of flowering plants Asteraceae, subfamily Cichorioideae, tribe Lactuceae, which comprises 70 genera and 2,300 species (TOMB 1977; LEBEDA 1998) . This genus and some other closely related genera (e.g. Cicerbita, Crepis, Ixeris, Lapsana) belongs to the Cichorium group, to a subgroup Crepis (JEFFREY 1966 (JEFFREY , 1995 .
This genus includes annual, biennial or perennial herbs, rarely shrubs with abundant latex and with tap roots, underground stolons or with fusiform tuberous roots. Stem is erect or ascending, 10-250 cm high, simple or branched, glabrous or with trichomes. Leaves are spirally arranged, basal ones usually in rosette, petiolate or sessile, undivided or pinnatisect. Cauline leaves are usually with auricles, sagittate or hastate at base, uppermost cauline leaves are generally bract-like. Inflorescence is a corymbose, pyramidal or spike-like panicle. Heads few to numerous, composed of 4-25 florets. Involucre is cylindrical, bracts are in several rows, the outer ones conspicuously short, at the top often anthocyanin-spotted, receptacle flat, without scales. Ligules are yellow, lilac or blue, rarely white. Beaked achenes are compressed, in most cases fusiform, with one to few ribs on the each side, sometimes with winged margins. Length of achenes ranges between 2.8-15 mm. Achenes are creme, olive, pale brown to black in colour. Beak is short, not exceeding the body, concolorous, or filiform, longer than body and pale in colour. Pappus is white, yellowish or brown in colour, deciduous or persistent, formed of two equal rows of simple hairs (OHWI 1965; FERÁKOVÁ 1976 FERÁKOVÁ , 1977 DOSTÁL 1989; STACE 1997) .
TAXONOMY OF THE GENUS LACTUCA L.
The recent information about taxonomy and relationships within the genus Lactuca L. was summarized by KOOPMAN et al. (1998) , LEBEDA (1998) , KOOPMAN (1999) and LEBEDA and ASTLEY (1999) , KOOPMAN et al. (2001) , LEBEDA et al. (2001a) . Precise taxonomical delimitation and uniform classification of this genus is limited by absence of data on morphology, anatomy, karyology, biochemical and molecular variability (LE-BEDA et al. 1999) . The recent classification of European Lactuca species proposed by FERÁKOVÁ (1977) and RULKENS (1987) was elaborated by LEBEDA (1998) and extended about Asian, African and North American species. According to this classification, the genus Lactuca is divided in seven sections (Lactuca [subsect. Lactuca and Cyanicae] , Phoenixopus, Mulgedium, Lactucopsis, Tuberosae, Micranthae and Sororiae), and comprises two geographical groups -the African and the North American ones (Table 1) .
Section Lactuca
The division of this section into two subsections Lactuca and Cyanicae is based on life cycle of their representatives (FERÁKOVÁ 1977) . Subsection Lactuca comprises annual, winter annual or biennial herbs with rich inflorescences. Capitula is composed from 10-30 (50) yellow florets. Achenes are obovate with many ribs, narroved in their upper part into slender pale beak usually at least as long as the body. This subsection includes the most common and spread species L. serriola, L. saligna and L. virosa which represent primary, secondary and tertiary genepool of a popular leafy vegetable -cultivated lettuce (L. sativa). Species belonging into subsection Cyanicae are perennial herbs with capitula composed of not more than 22 blue or lilac florets and 1-3 ribbed achenes.
Section Phaenixopus
Most of species included to this section are prevalent in the Mediterranean region (Crete, Grece, Iberian Peninsula and Sardegna) and some of them are endemic (L. longidentata, L. viminea subsp. alpestris). L. longidentata and L. viminea are biennial, L. acanthifolia and Asiatic species L. orientalis are perennial (LEBEDA 1998) . Representatives of this section are marked by decurrent leaves and by capitula composed from 5-6 florets (in the upper part almost glabrous) formed densely branched panicle. Achenes are 5-11 ribbed, oblongelliptical, contracted into concolorous beak not longer than the body.
Section Mulgedium
This section is represented by perennial species L. tatarica and L. sibirica occurring in northern areas of Europe and Asia. L. taraxacifolia is a newly described species from the mountains of Central Asia (Altay, Pamir) (CHALKUZIEV 1974) . Inflorescence of species included to this section is composed from few capitula on ascending branches. Florets are numerous, blue, lilac, rarely white in colour. Achenes are slightly compressed, marked by very short beak of same colour as the body.
Section Lactucopsis
To this section belong biennial species L. quercina and perennial L. aurea, which are spread in woodland and scrub areas of Europa and Asia. Perennial L. watsoniana is an endemic species of Azores occupying volcanic craters (FERÁKOVÁ 1976) . Inflorescence of this species is usually corymbose with capitula of 6-15 florets. Achenes are oblong-elliptic with 2-10 ribs and concolorous beak extending 1/4 to 1/2 as long as body.
Sections Tuberosae, Micranthae and Sororiae
This three sections are represented by species distributed in various areas of Asia. Section Tuberosae comprises annual or biennial herbs with fusiform roots and morphologically variable leaves and inflorescences. Florets are yellow, blue or lilac in colour. Achenes are distinctly flatened, elliptic, black with short pale beak (OHWI 1965; IWATSUKI et al. 1995) . Section Micranthae includes annual or biennial species with violet or purple florets and elliptic 1-3 ribbed achenes, marked by beak 2-4 times longer than the body. Section Sororiae is closely related to the genus Prenanthes and comprises perennial species with purplish corollas and barely flattened achenes with fusiform beak (LEBEDA, ASTLEY 1999) .
African group
This heterogeneous group form autochthonous lianalike species from tropical rain forests (JEFFREY 1966) and some species, which are worldwide spread (L. sativa, L. serriola) . L. indica is species native in Indonesia (OHWI 1965; IWATSUKI et al. 1995) , however it is also described from South Africa (JEFFREY 1966) .
North American group
The group, containing North American species distributed from Canada to Florida, is marked by a haploid chromosome number of n = 17 and is somewhat geographically and genetically isolated. It is assumed to be amphidiploid in origin (BABCOCK et al. 1937) . Species of this group are annual or biennial (L. biennis, L. canadensis) occupying thickets, forest clearings and edges of woods. The most common species L. canadensis is distributed throughout northcentral USA and some areas of Canada (BARKLEY 1986). (JEFFREY 1966) . The northern limits of occurrence of many of Eurasiatic species is between 50 and 55°N. L. sibirica has the northernmost distribution, some localities reach at 70°N. The Eurasiatic species L. tatarica extends further to the west to 9°W. Boundary of distribution of the most common species L. serriola reaches 65°N and 5°W in Europe. Many of European species are distributed in the Mediterranean region, which is considered to be one of possible centre of origin of cultivated lettuce (L. sativa L.) (LINDQVIST 1960; VRIES 1997) . The optimal elevations for the majority of Lactuca spp. are between 200 and 600 m but representatives of this genus can be found from the sea level to more than 2,000 m (FERÁKOVÁ 1977; LEBEDA et al. 2001c ).
The genus Lactuca L. is variable from the ecological viewpoint and its species occupy various habitats. The most common species L. serriola, L. saligna and L. virosa are weedy and occure on waste places and ruderal habitats, mainly along roads, highways, ditches (LEBE-DA et al. 2001c) . L. aurea, L. quercina, L. biennis and partly also L. sibirica occure in woodland communities (NESSLER 1976; FERÁKOVÁ 1977) . The majority of Lactuca spp. are calciphilous plants and settle limestone and dolomite areas, mostly rocky slopes (L. perennis, L. viminea, L. graeca, L. tenerrima) (LOPEZ, JIMENEZ 1974) . L. tatarica and L. acanthifolia grow on cliffs at the seashore, but L. tatarica expands to Asia and Central and North Europe as a weedy species occupying unfertile salt substrata as well (FERÁKOVÁ 1977; JEHLÍK 1998) .
KARYOLOGICAL STATUS, BIOCHEMICAL AND MOLECULAR MARKERS
The basic chromosome numbers of wild Lactuca species established by the conventional Feulgen's method (LILLIE 1951 ) are n = 8, 9, 17 (DOLEŽALOVÁ et al. 2001b ). The method of flow-cytometry is used for the determination of a genome size (KOOPMAN 1999; DOLEŽALOVÁ et al. 2001b ). Karyological methods (KOOPMAN et al. 1993) , isozyme analyses (KESSELLI, MICHELMORE 1986), molecular markers (KESSELLI et al. 1994; WAYCOTT, FORT 1994; WIEL et al. 1998; HIN-TUM 1999; KOOPMAN et al. 2001 ) and study of resistance (LEBEDA 1986b (LEBEDA , 1994 LEBEDA, BOUKEMA 1991; LEBEDA et al. 2002) (ZOHARY 1991) . Modern approaches e.g. somatic hybridization (CHUPEAU et al. 1994; MAISONNEUVE et al. 1995 ) and a creation of transgenic plants (CURTIS et al. 1999) are explored in lettuce breeding programmes as well. L. sativa can be somatically hybridized with L. tatarica to produce fertile hybrids (CHUPEAU et al. 1994 
STANDARDS FOR REGENERATION AND EVALUATION OF GENETIC RESOURCES ACCESSIONS
REGENERATION OF ACCESSIONS OF WILD LACTUCA SPECIES
The accessions are evaluated during their regeneration. The international standards for the work with genetic resources are followed. The method of the regeneration was accepted by the Council for Plant Genetic Resources of the Czech Republic.
Each accession is represented by 16 plants, which are cultivated and evaluated in a glasshouse under control- 
MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERS
The set of morphological descriptors (Table 3) provides the tools for species determination within the genus Lactuca and for a characterization of Lactuca infraspecific morphological variability. It was created on a study of the Czech collection of wild Lactuca species genetic resources, description of the genus Lactuca L. in determination keys (JEFFREY 1966 (JEFFREY , 1975 FERÁKOVÁ 1976 FERÁKOVÁ , 1977 DETHIER 1982; IWATSUKI et al. 1995; STACE 1997) and "The Descriptor List of Western Regional Plant Introduction Station Pullman, Washington (USA)" (ANONYM). The terminology of botanical morphology and elaboration of figures is based on FUTÁK et al. (1966) , SUGDEN (1984) , SLAVÍKOVÁ (1988) and BO-BÁK et al. (1992) .
The list contains 88 and 24 of them are elucidated by figures (Annex). Highly discriminating descriptors are marked with an asterisk (*) in the first column of the Table 3 . Letter "S" indicates a species characterizing descriptor, letter "I" discriminates an infraspecific variation, letters in brackets are of a secondary significance.
Explanation of descriptor states are followed by examples of corresponding Lactuca species with literature cited and/or by accession number of genetic resource ( An adequate documentation of germplasm obtained data must be supplemented by the characterization and/or evaluation site descriptors according to IPGRI.
RESISTANCE TO BIOTIC AND ABIOTIC FACTORS
The resistance to biotic and/or abiotic factors respectively, must be evaluated in a separate trials (e.g. in growth chambers after artificial inoculation of pathogen) using an exact and published method, e.g. LEBEDA (1986a).
The group of the most important lettuce diseases includes lettuce mosaic virus (LMV), cucumber mosaic virus (CMV), lettuce downy mildew (Bremia lactucae), Sclerotinia spp., Microdochium panattonianum, Rhizoctonia solani, Pythium spp., Botrytis cinerea, lettuce powdery mildew (Erysiphe cichoracearum), Septoria spp. As the most important lettuce pests could be considered Myzus persicae, Nasonovia ribisnigri and Pemphigus bursarius (REININK 1999; RYDER 1999) .
The most important abiotic factors are low and high temperature, high soil salinity, soil acidity, high soil moisture and humidity. 
after drying to 8% m.c. Poznámka: Doplňková stupnice = 99 je přidána ke kvalitativním znakům a může být použita pro položky reprezentované heterogenními populacemi (směs jedinců s odlišnou expresí znaků). Její specifikace může zahrnovat všechny další pozorované možnosti.
*S (I)
* Highly discriminating descriptors
Letter S indicates a species characterizing descriptor, state of descriptor marked with a letter I discriminates an infraspecific variation, letters in brackets are of a secondary significance.
* Nejvýznamnější znaky
Písmenem S jsou označeny druhově specifické znaky, písmeno I označuje znaky významné pro popis intraspecifické variability, v závorkách jsou uvedeny znaky druhotného významu. 1 entire -celokrajný 2 dentate -zubatý 3 irregularly dentate -nepravidelně zubatý 4 double dentate -2× zubatý 5 entire and fimbriate dentate -celokrajný a štětinkatě zubatý 6 irregularly dentate and fimbriate dentate -nepravidelně zubatý a štětinkatě zubatý 7 double dentate and fimbriate dentate -2× zubatý a štětinkatě zubatý Jeden z trendů současného šlechtění salátu (Lactuca sativa L.) je založen na využití jeho planě rostoucích příbuzných druhů a progenitorů. Tyto druhy představují důležitou část kolekcí genových zdrojů. Znalost jejich taxonomického zařazení, křižitelnosti a dalších vlastností je významná nejen z botanického hlediska, ale zároveň urychluje a rozšiřuje možnosti jejich úspěšného využití .
Ve světových genofondových kolekcích je zastoupena pouze čtvrtina celkového počtu asi 100 druhů rodu Lactuca (LEBEDA, ASTLEY 1999; LEBEDA et al. 2001a) . Navíc mezi národními kolekcemi existují duplicity (HINTUM, BOUKEMA 1999). Taxonomie celého rodu Lactuca nebyla dosud přehledně zpracována ) a botanické názvy položek planě rostoucích druhů rodu Lactuca jsou někdy nesprávné nebo zavádějící (DOLEŽA-LOVÁ et al. 2001b; LEBEDA et al. 2001b) .
Detailní studium morfologických, anatomických, karyologických a biochemických vlastností kolekce více než 20 planě rostoucích druhů rodu Lactuca uchováva-ných Genovou bankou v Olomouci (Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně) je realizováno katedrou botaniky Univerzity Palackého v Olomouci. Tyto aktivity jsou úzce spojeny s činností Genové banky VÚRV v Olomouci zaměřenou na uchování a dokumentaci genových zdrojů rodu Lactuca v rámci "Národního programu konzervace a využití genových zdrojů rostlin" financovaného Ministerstvem zemědělství České republiky.
Jedním z cílů těchto aktivit bylo sestavení souboru morfologických znaků pro rod Lactuca, na jehož zákla-dě by bylo možné jednotlivé položky genových zdrojů správně taxonomicky zařadit, přesně charakterizovat a postihnout případnou infraspecifickou variabilitu. ABSTRAKT: Z celkového počtu asi 100 druhů rodu Lactuca je ve světových kolekcích genových bank zastoupeno pouze 22 druhů. Popis morfologických znaků a dalších významných vlastností položek planých salátů (locik) a správné taxonomické zařazení zvyšuje jejich potenciální úspěšné využití. Na základě studia morfologie, anatomie a karyologie 22 planě rostoucích druhů rodu Lactuca a řady literárních pramenů (botanických klíčů, flór a monografií) byl vypracován soubor 88 popisných morfologických znaků. Celkem 24 znaků je doplněno obrázkem. Tento soubor slouží jak k druhové determinaci a charakterizaci, tak k určení infraspecifické variability druhů rodu Lactuca. Získaná data mohou být využita pro popis genových zdrojů planě rostoucích druhů Lactuca a také k dalším výzkumným účelům.
Klíčová slova: deskriptory; determinace; genové zdroje; infraspecifická variabilita; Lactuca spp.; plané druhy salátu ledi Cichorioideae (čekankové), tribu Lactuceae, který zahrnuje 70 rodů a 2 300 druhů (TOMB 1977; LEBEDA 1998) . Spolu s dalšími blízce příbuznými rody (např. Cicerbita, Crepis, Ixeris, Lapsana) náleží do skupiny Cichorium, podskupiny Crepis (JEFFREY 1966 (JEFFREY , 1995 .
Tento rod zahrnuje jednoleté, dvouleté a vytrvalé silně mléčící byliny, zřídka keře, s kůlovitými kořeny, podzemními oddenky nebo s kořeny vřetenovitými a hlízovitě ztlustlými. Stonek je přímý nebo vystoupavý 10-250 cm vysoký, jednoduchý nebo větvený, lysý nebo s trichomy. Listy jsou střídavé, bazální často uspořádané v růžici, řapíkaté nebo přisedlé, nedělené až peřenosečné. Lodyžní listy mají ouška většinou nepři-rostlá, se střelovitou nebo klínovitou bází. V květenství lodyžní listy přecházejí v listeny. Úbory jsou uspořádá-ny v chocholičnatou, jehlancovitou nebo klasovitou latu. Úborů je několik nebo jsou četné, složené ze 4-25 jazykovitých květů. Zákrov je válcovitý, víceřadý, listeny se střechovitě kryjí, vnější jsou nápadně kratší, na vrcholu často mají antokyanové tečky, lůžko je ploché, bez plevek. Jazykovité květy mají modrou, fialovou nebo žlu-tou, zřídka bílou barvu. Zobánkaté nažky jsou zploštělé, mnohdy vřetenovité, po stranách s jedním až několika žebry, někdy s křídlatými okraji. Jejich délka se pohybuje od 2,8 do 15 mm. Barva je krémová, olivová, světle hnědá až černá. Zobánek je krátký stejné barvy nepře-sahující tělo nažky nebo nitkovitý, bledý a delší než tělo nažky. Chmýr je bílý, nažloutlý nebo hnědý, opadavý nebo vytrvalý, tvořený dvěma řadami jednoduchých štětinek (OHWI 1965; FERÁKOVÁ 1976 FERÁKOVÁ , 1977 DOSTÁL 1989; STACE 1997) .
TAXONOMIE RODU LACTUCA L.
Recentní poznatky o taxonomii a příbuzenských vztazích uvnitř rodu Lactuca L. shrnuli KOOPMAN et al. (1998) , LEBEDA (1998), KOOPMAN (1999) , LEBEDA, ASTLEY (1999), KOOPMAN et al. (2001 . Přesné taxonomické vymezení a jednotná klasifikace rodu je limitována absencí morfologických, anatomických, cytologických, biochemických a molekulárních údajů . Dosud platnou klasifikaci evropských druhů podle FERÁKOVÉ (1977) a RULKEN-Z ekologického hlediska je rod Lactuca L. velmi vavou determinaci v rámci tohoto rodu a pro stanovení infraspecifické morfologické variability. Byl sestaven na základě studia kolekce genových zdrojů planě rostoucích druhů rodu Lactuca v České republice, popisů rodu Lactuca L. v botanických klíčích (JEFFREY 1966 (JEFFREY , 1975 FERÁKOVÁ 1976 FERÁKOVÁ , 1977 DETHIER 1982; IWAT-SUKI et al. 1995; STACE 1997) a "The Descriptor List of Western Regional Plant Introduction Station Pullman, Washington (USA)" (ANONYM). Zdrojem pro užitou terminologii botanické morfologie a pro vyobrazení byly publikace FUTÁKA et al. (1966) , SUGDENA (1984) , SLAVÍKOVÉ (1988 ) a BOBÁKA et al. (1992 .
Soubor obsahuje 88 deskriptorů a 24 z nich je doplněno ilustracemi (příloha). Hvězdičkou (*) v prvním sloupci tabulky jsou označeny nejvýznamnější znaky. V prvním sloupci jsou písmenem "S" označeny znaky, které mají význam pro druhovou determinaci, a písmenem "I" znaky, charakterizující infraspecifickou variabilitu. Písmeno uvedené v závorce má sekundární význam.
Příklady Formát pro vytvoření popisu odpovídá požadavkům Rady genových zdrojů rostlin České republiky a získaná data budou využita pro potřeby centrální dokumentace rostlinných genových zdrojů v rámci systému EVIGEZ. Popisná data položek genových zdrojů planě rostoucích druhů rodu Lactuca budou dostupná na webové stránce České národní databáze genových zdrojů rostlin: http: //genbank.vurv.cz/genetic/resources/default.htm.
Tento soubor znaků byl východiskem pro vytvoření souboru základních morfologických popisných znaků pro genové zdroje planě rostoucích druhů rodu Lactuca , vypracovaného v rámci mezinárodního projektu GENE-MINE (Pátý rámcový program Evropské Unie) (JANSEN 2001) .
Pro adekvátní dokumentaci musí být popisná data doplněna údaji charakterizujícími popisné místo podle standardů IPGRI.
ODOLNOST K BIOTICKÝCM A ABIOTICKÝM FAKTORŮM
Odolnost k biotickým a abiotickým faktorům lze hodnotit pouze na základě speciálně založených pokusů (např. v růstových komorách po umělé inokulaci patogenem). Součástí definice takového znaku musí být odkaz na publikovanou metodiku, např. LEBEDA (1986a).
